STRUCTURED ABSTRACT
Mehmet Âkif ERSOY had always been chasing for the ideal human and a liveable World. However, the conditions of the era were not the conditions that desired much for the Turkish people and the Islamic world. Besides the financial losses that started with the war environment, there was the loss of the moral virtues. In Safahat, Âkif both listened to the layers of the society and spoke to them. Safahat is not an art piece based on its own era. It is like a call for the Turkish nation. His works are like a real stage on which reality comes into life. In the art piece, besides criticizing of the loss of social values, indifference, laziness, poverty, ignorance, some advices are offered to get of these problems.
As a polyphonic masterpiece, Safahat is a text that should be read and understood in every era. It is not right to categorize Safahat as a single written type of literature, since Safahat is a polyphonic artwork with many subject, styles, narrations and valuable as a result of these.
Although there is a fictional world in the written narrations, Âkif goes beyond this fictional world. Since the narration was created from the real things, it includes historical information. The case of sincerity is the locus of point for Âkif's understanding of life and art. Besides the literary language, daily language was also used for the narration. This selected style is a simple Turkish that could be understood by the society. With
Turkish Studies

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/30 this, Âkif had the intention of education for a larger portion of the society. The fact that descriptions are everywhere in Safahat is the reflection of the realistic impressions to the speech. This type of narration is one of the indicators of Âkif's power of narration.
We can see the reflection of humans from every layer of the society. Any subject about family life and social life are selectively focused on, the existing problems are put forward. It is possible to hear the voice from every layer of the society consisting of a blind beggar, a sick student, an orphan who could not go to school because of poverty, a mother who lost her children, people that spent time playing games in coffee houses, a widow woman who died alone, the stranger not knowing anything around them, a woman who tried to keep her family together, real religious people who tried to rescue their people, villagers, town dwellers in Safahat.
Besides these, the voice of Muslim world, Europe, Arabia, The Balkans, Turkistan in Safahat. Moreover, Âkif uses his Akifian tone so that we can hear and understand the voice of the God. Âkif focuses on the ideal human in Safahat. According to him, as a clever creature, humans should use their mind as they should and should not waste their lives with meaningless works and bad habits. According to him, the life is a process which includes spiritual and intellectual need of the humans besides the physiological needs. However, humans' intellectual and spiritual needs are ignored in this rush. In fact, a human's feature of being human can only be achieved with a spiritual satisfaction.
The comparison of east and west can be seen at every level perceptibly and discretely in the art piece. The foundations, schools existing in the society hot far away from realizing their functions. Akif's ideal human is far different from the ideal society. One of the subject Akif focuses on to reach the civilization is to organize the educational institutions and educate new teachers. He wants the teachers to be efficient, faithful, decent and fair. Âkif shows in his most of the poems that the revolution achieved with virtue and science is the path to reach the ideal society.
On of the subjects Mehmet Âkif focuses on in Sahafat is what it religion and what it should be. He tells Islam as the religion of the life in his poems as a religious scholar. He often emphasizes that the situation in which Muslims were the reason of their ignorance. He tells that the societies who took the name of Muslim knew nothing about Islam, did not understand it and showed no effort to understand it. With this wrong perception, Islam turned into a religion only for the death. The responsible for this is not Islam, it is our ignorance and illiteracy and this perception is valid for all of the population of Islamic religion. The human he wants is the one who really understands Islam and live with it. Islam is not against science and civilization; it is actually against the ignorance.
Fighting at the ideal front, Mehmet Âkif suggests the cooperation of society and the intellectuals at any opportunity. Social development can only be achieved when intellectuals and society come together and the intellectuals show the society the right path. From this point of view, what is valuable for Âkif is useful science, useful literature and useful art.
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Emphasizing the fact that the science and civilization of the West are the result of cooperation of society and intellectuals, the poet states that the secret of all the aspects that make human life better such as wealth, happiness, success is to work.
Âkif evaluates the perception of the West about the East in Safahat. He strongly criticizes the the silent attitude of the modern world against the torture and the indifference and their support for the torture. He focuses on the idea that Europe's perception about East and Islamic worlds should change.
Âkif, lists what should be done so that Turkish and Islamic world could reach the desired development level. He often focuses on the necessity of benefitting from positive sciences, because a nation reaches the desired development level if it develops in every aspect. Literature should also fulfill its responsibility in this development process, because the purpose of art and literature should be to educate a nation. Literature should give hope to a nation and make the nation live it. Literature should also be a living literature.
Despite these negative events, Mehmet Âkif is still full of hope, because hopelessness contradicts with his belief. One day, the expected reborn will take place. Survival will be possible via getting rid of ignorance, laziness and hopelessness. With working, science, literature, unity, the model of ideal human and society will come into existence. As a result, Safahat is a polyphonic master piece in which all these emotions and ideas are narrated, and more importantly the knowledge of life is reflected.
Keywords: Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, Society, Polyphony, Discourse.
Giriş
Sanat eserinin onu oluşturan sanatçıyı yansıtma niteliği vardır. Doğal olarak eser, sanatçının yaşama bakış açısının, düşünsel alt yapısının, duruşunun bir yansımasıdır. Bir edebî söylem olarak Safahat da Mehmet Âkif'in duygu ve düşünce dünyasının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda Safahat'ı oluşturan edebî türün bile işlevsel olduğu görülür. Safahat'ta tek sesli bir şiir yapısından ziyade çok sesli bir öykü yapısı hâkimdir. Bu nitelik Âkif'in toplumcu-faydacı sanat anlayışının bir sonucudur. Çünkü Âkif, ben'in değil biz'in peşindedir.
Safahat'ın içindeki sesleri duymak, onları anlamak bugün için de geçerliliğini yitirmeyen bir gerçekliktir. Çünkü Mehmet Âkif, sadece dönemine değil yaşanan her zamana, her insana seslenmektedir.
Yedi kitaptan oluşan Safahat'ın birinci kitabı eserle aynı adı taşır. Bu bölüm, 44 şiirden oluşmaktadır, bu şiirlerinde şair, toplumcu bir bakış açısıyla toplumun tabakalarından manzaralar sunmuştur. Kitabın başında yer alan bölüm, okuyucuyla doğrudan bağlantı kurma amacıyla yapılan bir açıklama ve eserini oluşturan bakış açısının bir değerlendirmesi niteliğindedir. Durmayalım, şairin daha sonra da sıkça üzerinde duracağı bir konuyu; çalışmanın, gayretin önemini Sadi'den yaptığı bir kıssa ile örneklendirerek anlattığı bir şiirdir. Çalışmanın insan için çağın bir gereği olduğu, tembelliğin ise bir ölüm niteliğinde olduğu, bu şiirde kesin ifadelerle verilir. Bu şiir Türk-İslam dünyasının bireylerine yapılan bir çağrıdır.
Hasır adlı şiir yine toplumsal bir eleştiriyi yansıtır. Şiirin konusu yaşlı, kimsesiz ve yoksul bir kadının ölümüdür. Yoksulluk toplumun bir gerçeğidir. Çevresinde yaşanan yoksulluğun yarattığı elemler, toplumun duyarsızlığı Âkif'i derinden etkilemektedir. Seyfi Baba, Kör Neyzen yine bu ilgisizliğin eleştirildiği şiirlerdir.
Şair bir sonraki şiirinde yani Geçinme Belası'nda hayatın ne kadar zor olursa olsun yine de insanda her durumda bir yaşama arzusunun bulunduğunu ortaya koyar. Hayat, insanın gözünde her şeye rağmen yaşanmaya değerdir:
"Her devresi bir devr-i azab olsa hayatın, Râzisi değildir yine bir türlü mematın, Ömr olsa da binlerce tekâlif ile meşhûn, İnsan yaşamaktan yine memnun yine memnun!"
Bu metinde hayatın anlamının ve amacının sadece geçinmek için bir savaş vermek olmaması gerektiğini vurgulayan Âkif, yine toplumsal bir yoksulluğun eleştirisini yapar. Ona göre hayat, insanın fizyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra ruhsal ve düşünsel ihtiyaçlarının da bulunduğu bir süreçtir.
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Ancak insanın düşünsel ve ruhsal ihtiyaçları bu koşturmaca içerisinde göz ardı edilmektedir. Oysaki insanın insan olma özelliği ancak manevi bir doygunlukla ortaya çıkabilmektedir. İnsan, fizyolojik ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken asıl amacından uzaklaşmakta ya da onu düşünmeye hiç fırsat bulamamaktadır.
Meyhane ve Mahalle kahvesi adlı şiirlerde ise kötü alışkanlıkların insanı hayatın anlamından uzaklaştırdığını ve aile ve toplum hayatını da olumsuz olarak etkilediğini Âkif, resmederek ortaya koyar. Âkif, manzumelerinde ideal insan modeli üzerinde durur. Ona göre insan, akıllı bir yaratık olarak aklını gerektiği gibi kullanmalı, hayatını boş işlerle ve kötü alışkanlıklarla heba etmemelidir.
Bu bölümde toplumun her kesiminden insanın izlerini buluruz. Aile hayatı ve sosyal hayata dair her konu titizlikle ele alınır, var olan yanlışlıklar ortaya konulur. Hasta, yaşlı, kimsesiz insanlar, dilenciler, öksüz çocuklar, çocuğunu kaybeden bir annenin yaşadıkları, hürriyet, baskı, yoksulluk, ölüm gibi birçok konu bu bölümde ele alınır.
Süleymaniye Kürsüsünde yine içerisinde birçok konunun işlendiği bir bölümdür. Eserin giriş bölümü doğu-batı karşılaştırmasıyla başlar. Yaşam standardının düşük olduğu semtlerin, sokakların, evlerin ironik bir dille tasviri yapılır. Ahmet Kabaklı, realist ve naturalist tasviri nazımda ilk defa kullanan şairin Âkif olduğunu söyler. (Kabaklı, 2006, 97) Bu bakış açısı bu bölümde de kendisini hissettirir. Âkif, Avrupa'daki durumu daha sonra Berlin Hatıraları'nda net olarak ortaya koyacaktır.
Süleymaniye Kürsüsünde yine camii figürü, karşımıza çıkar. Bölüm, Süleymaniye Camisi'nin betimlemesi yapılarak başlar. Âkif, camiyi inanç, estetik ve mimari açısından değerlendirir. Caminin mimarisindeki estetik, sanat ve matematik en küçük ayrıntısına kadar verilir. Caminin, estetik değerlendirmesinden sonra dinî duygular aktarılır. Cami figürü ile birlik duygusu, ortaya çıkar. Aynı sevgi etrafında birleşen, bütünleşen insanın Allah'la buluştuğu, duaların, ortak sesin yayıldığı dinî bir mekânın tasviri yapılır.
Caminin, dinî işlevinin yanı sıra Âkif, sosyal işlevinden de faydalanmış, topluma ulaşma, millete seslenme yeri olarak görmüştür. Bu metinler, savaş sırasında Âkif'in camilerin kürsülerinde millete yaptığı çağrı metinleridir. Kürsüdeki hocayı konuşturan Âkif, bu bölümde birçok konudan bahsedecektir. Türk-İslam dünyasının durumu, oraları gezen aydın bir din adamının bakışından yansıtılır.
Dönemin İstanbul'unda olabildiğince başıbozukluk hâkimdir. Kurumlar, okullar, işlevini gerçekleştirmekten uzaklaşmıştır. Durum içler acısıdır, Âkif'in istediği ideal insan, ideal toplumdan çok uzaktır. Âkif, burada toplumun umarsızlığından, duyarsızlığından yakınır. Elden geldiğince toplumu uyarmaya, uyandırmaya çalışır. İstanbul'un durumu anlatıldıktan sonra Rusya'da yaşayan Türk-İslam toplumlarının durumu aktarılır: Kurtuluş, cehaletten, tembellikten, ümitsizlikten kurtulmakla olacaktır. Çalışmayla, ilimle, edebiyatla, birlik bütünlükle ideal insan ve toplum modeli ortaya çıkacaktır. Âkif'in istediği ve aradığı insan ve toplum modeli eserde örnek olarak verilmiş, üzerinde sıkça durulmuştur. Japonya, Müslüman olmamasına rağmen Âkif'in örnek bir millet olarak sunduğu bir modeldir. "Çünkü Japonlar, yirminci asrın en çok yıkılmış, harab olmuş milleti olmasına karşılık, yıkılışın süratiyle ayağa da kalkmış bir millettir." (Erbay, 2011, s. 90 (Ersoy, Mehmed Âkif, s. 298) Âkif, bu manzumelerinde İslamiyet'in ne olduğunu da anlatır. İslam'ın istediği ideal insan bu metinlerde de karşımıza çıkar. Âkif, bilinçsiz, bilgisiz olan toplumu her açıdan bilgilendirme amacıyla, ele aldığı her konuyu örneklendirerek, halkın anlayacağı temiz bir Türkçe ile hissederek, yaşayarak yazar. Âkif'in medeniyete ulaşmak için önemle üzerinde durduğu bir konu da eğitim kurumlarının düzenlenmesi, öğretmen yetiştirilmesidir. O, öğretmenlerin liyakatli, imanlı, edepli, vicdanlı olmasını ister. Bu dört özelliği bünyesinde bulunduran öğretmen, görevini gerektiği gibi yapacaktır.
Son bölümde vatanın içinde bulunduğu durumu önemsemeyen, duyarsız insanlara yönelik olarak Âkif, Balkan faciasından çeşitli sahneler sunar: Balkanların savaş sonrasındaki görünüşü olanca açıklığı ve korkunçluğuyla ortaya konur. Edirne'den başlayarak, Gümülcine, Kosova Pirzerin, İpek, Yakova, Selanik, Serez'in zemini "hûn-ı İslam'a' boyanmıştır. Balkanlar elimizden gitmiştir. Giderken de milyonlarca insan, katledilmiş, evler, köyler yakılmış, işkenceler altında insanlar perişan edilmiştir. Acımasızca katledilen insanların kanıyla Arda Nehri kıpkızıl akmaktadır. Âkif, bu sahneleri aktarırken orada ölenler için yanar, ağlar, duyarsızlığa isyan eder.
Bu bölüm Âkif'in duasıyla biter. Vatanın, bayrağın, dinin bekası için yapılan dualardır bunlar.
Berlin Hatıraları, Berlin'e bir görev sebebiyle giden Âkif'in orada edindiği izlenimleri eleştirel bir bakış açısıyla karşılaştırmalı olarak ortaya koyduğu bir eserdir. Mehmet Âkif, 1914 yılı sonunda devlet tarafından görevlendirilerek Almanya'ya giden bir heyet içerisinde Berlin'e gitmiştir. Üç ay orada görev yapan Âkif, savaş sırasında Almanlara esir düşen Müslüman askerlerle uzun konuşmalar yapmıştır. (Düzdağ, 2004, s. 54-55) Berlin'e giden şair, orada gördüğü yaşam standardını yaşadığı yerlerle karşılaştırır. Kahve, otel, sokak, lokanta, kısacası toplum hayatına ilişkin yerler, hayatı kolaylaştıran unsurlar, Âkif'in gözünden aktarılır. Almanların, insan hayatına ve toplum düzenine verdikleri önem, bu şiirde karşımıza çıkar. Orada gördüklerini memleketi ile karşılaştırarak kendine özgü bir dille yani Âkifçe anlatır:
"Çamur bu beldede âdet değil ne kış ne de yaz.
Geçende haylice kar yağdı Berlin'in içine;
Bıcık bıcık olacakken takır takırdı yine. Bu bölümde Almanya'da bir kahvede karşılaştığı oğlunu savaşta kaybeden bir Alman kadınının hislerine ortak olan bir Âkif buluruz. Bu mısralarda Akif'in ince bir sitemi dikkat çekicidir; sevince, mutluluğa hasret kalan, yabancı kalan Müslüman yüreği, masumun üzüntüsüne, kederine kayıtsız kalamayacaktır:
"Sürura kalsa da bigâne Müslüman yüreği;
Bilir teessür-ü mâsum önünde inlemeyi."
Ölen kişi yabancı da olsa vatanı için ölümü göze alan bir insandır. Âkif, vatanı için ölmenin bir şeref olduğunu, Anadolu'da bu durumda olan ailenin sayısının bile bilinmediğini, Tunus'ta, Cezayir'de Kafkasya'da bu durumda olan nice annenin olduğunu söyler. Afrika'dan Fransız askerleri tarafından getirilip savaşmak zorunda bırakılan insanları da anlatır. Onların durumu içler acısıdır. İngiltere'nin, Rusya'nın, kendi amaçları uğruna söndürdükleri, sömürdükleri Asya'da ise durum farklı değildir, buralarda yaşayan ya da yaşamaya çalışan insanlar, hâkim güçler için her durumda birer sömürge durumundadır:
"Hayâtı, rûhu soyulmuş yığın yığın ecsâd
Verir de hepsini kalmazsa hiç mi hiç parası; Damarlarındaki son damlanın gelir sırası…"
Aslında bu bölümde işlenen konular Âkif'in 1. Dünya Savaşı sırasında Almanlara esir düşen Müslüman askerleri bilinçlendirmek amacıyla Almanya'da yaptığı çalışmaların bir özeti gibidir. O, savaş sırasında âdeta bir asker gibi çarpışmış, üzerine düşen vazifeleri fazlasıyla yerine getirmiştir. Âkif, fikir cephesinde gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında milleti, dini için çalışmaktan vazgeçmemiştir.
Bu bölümde Âkif, Batı dünyasının doğuya bakış açısını da değerlendirir; medeni dünyanın yapılan zulümler karşısındaki sessizliğini, duyarsızlığını daha da ötesi desteklemesini şiddetle eleştirir. Avrupa'nın Doğu'ya ve İslam dünyasına bakış açısının değişmesi gerektiği üzerinde durur. Süleymaniye Kürsüsünde'de işlenen "beyin-kalp", "halk-aydın" birlikteliği burada da ele alınır ve Âkif, Türk ve İslam dünyasının istenen gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi için yapılması gerekenleri sıralar. Pozitif bilimlerden faydalanmanın gerekliliği üzerinde duran şair, sadece bu bölümde değil birçok şiirinde bu konuyu gündemine alır. Çünkü bir millet, her yönüyle gelişme gösterirse istenen gelişmişlik düzeyine ulaşılacaktır. Edebiyat da bu ilerlemede kendi üzerinde düşen görevi hakkıyla yerine getirmelidir. İster eski ister yeni olsun fayda sağlamayan, işe yaramayan sanat da gerekli değildir: Çünkü sanatın, edebiyatın amacı milleti eğitmek olmalıdır: (Düzdağ, 1987, s. 93) Oğlu (Ersoy, 2010, s. 42-43) İlerleyen kısımlarda ise Âkif, yine yurdunun içinde bulunduğu durumu bütün açıklığıyla Köse İmam'ın ağzından yansıtacaktır. Vatanının derdiyle dertlenen Âkif'in "afakını saran binlerce sıcak kül yığını"dır: Onun acısı, bu dizelerde dışa vurulur: (Ersoy, 2010, s. 74) Âsım'da geçmişle bugünün karşılaştırılması yapılırken inancın, eğitimin durumu da karşılaştırılır. Toplumdaki çöküntüye sebep olan unsurlar, birer birer anlatılırken yapılan durum tespiti içler acısıdır: Savaş yılları, milletin içine düştüğü durum onun şiirlerinde en ince ayrıntısına kadar resmedilir ve kurtuluş çareleri sıralanır. Azimden Sonra Tevekkül, Yeis Yok adlı şiirler bu amaçla yazılmışlardır. Süleyman Nazif'e adlı manzume ise, İstanbul'un 23 Kasım 1918 tarihindeki işgaline "Kara Bir Gün" makalesi ile karşı çıkan Süleyman Nazif'e destek amacıyla yazılmıştır. (Doğrul, 1977, s. 471) Leyla ve Bülbül, yine Türk-İslam dünyasının içinde bulunduğu kara günlerin verdiği duygularla yazılan şiirlerdir.
Gölgeler kitabındaki bazı şiirlerde bölümün isminin çağrıştırdığı ayrı dünyalar ya da varlık-yokluk durumu, Âkif'in iç dünyasının bir dışavurumu olarak karşımıza çıkar. Gece, Secde, Hicran gibi şiirleri Allah sevgisiyle yanan ona kavuşmak isteyen bir yüreğin seslenişidir. Bir gece adlı şiir ise Hz. Muhammed'e övgüdür. Âkif'in peygamber sevgisiyle kaleme aldığı bir şiirdir.
Safahat'ın içinde kıtalar hâlinde yazılmış manzum parçalar da bulunmaktadır. Çeşitli konularda yazılan bu kıtalardan en çok bilineni Kıssadan Hisse'dir. Burada da eleştirel bir söylem söz konusudur:
"Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey! Beş bin senelik kıssa, ayrım hisse mi verdi? "Tarih"i "tekerrür" diye ta'rîf ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?" dörtlüğüdür.
Sonuç:
Âkif, hayatı boyunca Türk ve İslam dünyası için ideal insanın ve yaşanası bir dünyanın peşinde olmuştur. Ancak dönemin şartları, Türk ve İslam dünyası için pek de istenilen koşullarda değildir. Savaş ortamıyla başlayan maddi kayıpların yanı sıra manevi değerlerin de kaybı söz konusudur. Âkif, Safahat'ta hem toplumun katmanlarını dinler hem onlara seslenir. Safahat, sadece dönemine yönelik bir eser değildir. Türk milletine bir çağrı niteliğindedir. Onun eserleri, adeta gerçeğin yaşandığı bir sahne gibidir. Âkif, dili öylesine büyülü bir biçimde kullanmıştır ki her okunduğunda her manzume, yeniden yaşanır gibidir. Eserde toplumsal değer yitiminin, duyarsızlığın, tembelliğin, yoksulluğun, cehaletin eleştirilmesinin yanı sıra bu durumların ortadan kaldırılmasına yönelik öneriler de sunulur.
Çok sesli bir başyapıt olarak Safahat, her dönemde okunması, anlaşılması gereken bir metindir. Safahat'ı yazınsal tür olarak da tek bir türe indirgemek de doğru değildir. Çünkü Safahat, çok sesli, çok konulu aynı zamanda çok biçemli, çok söylemli ve bütün bunların sonucunda çok değerli bir anlatı özelliğini taşır. Yazınsal metinlerde kurmaca bir dünya söz konusu olsa da Âkif, bu kurmaca dünyanın ötesine geçmiştir. Anlatı gerçeklerden hareketle oluşturulduğu için tarihî bilgileri de içermektedir.Safahat'ta kör bir dilencinin, hasta bir öğrencinin, yoksulluk nedeniyle okuyamayan
